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Thomas Nail’s book contends  that we are witnessing  the return of revolutionary  theory and 
practice, but  in forms no  longer tied to a politics of representation and the goal of capturing 






concerns  “the  constructive ways  revolutionary  action  takes  on  a  consistency,  a  commitment 







To make good on this offer, Nail proposes  to analyze  the sources  inspiring  this “new 
revolutionary sequence”: the collaborative works of Gilles Deleuze and Félix Guattari, which, 
filtered through the best‐selling works of Michael Hardt and Antonio Negri, have become the 
theoretical  foundation  for  the  anti‐global  Left;  and  the  strategies  of  the  first  mass  anti‐
neoliberal movement,  the Zapatistas, whose  influence can be seen  in  the Alter‐Globalization 
Movement  and  the  recent Occupy movements.   While no direct  connection  exists  between 
Deleuze and Guattari’s writings and the Zapatistas’ politics, neither one seeming to have  in‐
fluenced the other, they can nevertheless be read in parallel in a way reflective of Deleuze and 










tari  it  is  found  in  the  later works, A Thousand Plateaus and What  is Philosophy?, which have 






















lute  positive  deterritorialization  being  the  creation  of  Juntas  de  Buen  Gobierno  (Councils  of 
Good  Government).    While  Deleuze  and  Guattari  theorize  a  new  participatory  and  non‐
representational body politic (the third strategy) through the concept of a “concrete machinic 
assemblage” and the idea of a “conceptual persona” operating as a revolutionary subject, the 




















when  it abandons actual relations and contexts  (83‐84).   On  the basis of  these readings, Nail 
holds  that Deleuze’s early ontological works, Difference and Repetition and The Logic of Sense, 
are “not unhelpful or ‘pre‐political’ but wholly inadequate for retrieving a concept of revolu‐
tionary  intervention  based  on  the  future  anterior”  (87),  that  Difference  and  Repetition  itself 
“cannot  offer  a  theory  of  concrete political  typology”  (108, note  1),  and  that Anti‐Oedipus’s 
conception of  revolution  is “radically  insufficient”  (42).   These characterizations of  the early 
texts  appear  repeatedly  throughout Nail’s  book  as  he  positions A  Thousand Plateaus  as  the 










Read, who  themselves,  I  suspect, would  in many  instances probably  feel Nail has misread 
them.   A revealing moment comes when Nail highlights Antonio Negri’s view  that Deleuze 













ting  that he must construct  their  theory of revolution  from  fragments because “Deleuze and 
Guattari never wrote a book, or more than a couple of focused pages at a time, on the concept 






























cent  revolutionary  strategies  in  theory and practice, we are  simply  left with  the  theory and 
practice we  already have,  although  a  contribution has  certainly  been made  by  expounding 
them.  Instead of saying, “if you want to struggle, here are some strategies to do so,” Nail per‐
haps should have said, “here are some strategies that have been used in struggle, now go in‐
vent your own.” That statement would, in keeping with Deleuze, Guattari, and Foucault’s po‐
litical spirit, not only offer support to the current revolutionary sequence, but to a “becoming 
revolutionary” needed to sustain it. 
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